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The ideas of French linguist Ch. Bally had great influence on the development of phraseology. He was the first to describe the features of set expressions, the basics of their classification and introduced the term phraseology, meaning the area of style, studying related phrases [Telia, p. 12] . In Tatar science, there are many works studying the theory of phraseology, the functions and development of phraseological units. Phraseological units were comprehensively investigated in the works of such researchers as G. H. Akhunzyanov (1972) , G. H. Akhatov (1979 Akhatov ( , 1982 , L. K. Bayramova (1990 Bayramova ( , 2001 , L. Zalai, N. B. Burganova, L. G. Makhmutova (1957 , 1959 ), R. A. Yusupov (2000 , 2007 , S. Sh. Povarisov (1982) , Sh. A. Ramazanov (1954) , F. S. Safiullina (1979 Safiullina ( , 1999 Safiullina ( , 2001 ) and V. H. Khakov (1999) . In recent years, phraseological units have become the object of research in terms of cultural linguistics. The studies of Zamaletdinov and his disciples in Tatar linguistics deserve special attention [Zamaletdinov, 2004] . The academic work "Tatar Lexicology", published in 2015, thoroughly examines the issues related to set phrases [Tatar leksikologiiase, 2015] . The relevance of this research is confirmed by the fact that there are few works studying the origins of phraseological units, the features of their development and modification.
The phraseological structure of language is a national phenomenon; culture, customs and traditions of the people are expressed in phraseological formations. They preserve ethnic mentality and pass ethnic culture on from generation to generation. The phraseological structure of any language is its valuable linguistic heritage. They enable us to understand the unique features of the Tatar people, their national character and perception of the surrounding reality, the wealth of their artistic linguistic means, and the emotional and mental experiences of this ethnic group.
In this article, we aim to study the use of phraseological units, denoting parts of the body in the Old Tatar literary language of the 16 th -18 th centuries. The works of Ummi Kәmal, Maksudi's "Mogzhiznama" and the poems by Mohammadyar are excellent examples of the Old Tatar language of the 15 th -16 th centuries. The 17 th century poetry is represented here mainly by the works of Maula Kolyy. Our work is based on these literary sources.
As early as in ancient times, phraseology was considered to be one of the most active descriptive means in the linguistic decor of a literary work. By defining the features, which characterize their use and stylistic functions, we can reveal the details of the authors' creative method. The works of Muhammadyar provide excellent examples of using words in a figurative sense. The poet frequently employed phraseological units, proverbs and sayings to describe his thoughts. According to preliminary observations, phraseological units in this poet's works are still in the active fund of the Tatar language. They are often found in non-transformed state, used by the author without any structural and semantic changes. For example, Muhammadyar's works con-tain many phraseological units, formed from the most common lexemes (138 times Phraseological units mirror the people's way of life and their national features. Thus, the authors use a wealth of them in various creative ways to more fully and vividly convey their ideas to the reader.
In Chapter 8 of his poem, Nury Sodur Muhammadyar focuses on being truthful. The morale of the story chimes with the saying 'Һәр ки тотты телене котулды ул, Телене тотмаган уш тотулды ул' 'He who guards his mouth preserves his life, But he who speaks finds trouble'. Phraseological units that include the word тел 'tongue' were actively used in medieval literature [Budagov, p. 371; Fazylov, p. 387] . When it comes to the meaning of the phraseological unit тел тоту 'to keep silent', the Old Turkic Dictionary lists 'captive' as one of the definitions of the word тел [Drevnetiurkskii slovar', p. 559], M. Kashgaryi's dictionary, as an example, gives the phrase jagyndan til tutty 'the enemy held his tongue'. L. Z. Budagov defines the origin of the phrase тел тоту 'to capture someone in order to obtain information' as Chagatai based on the example given in "Babur-nama". [Budagov, p. 371] .
In this source the fixed phrases тел тоту and тел алу are used as synonyms [Blagova, p. 143] . In Muhammadyar's poem Nury Sodur, the phrase телене тоту is used in the meaning 'to keep silent': Тотса ирде телене сахрада каз, Тотмаз ирде ул дәм ечрә аны баз. -Had the goose kept silent in the desert, It wouldn't have been caught in a bind. [Nury sodur, p. 49a]. The phrase is a phraseological unit widely used in its main function.
Some of the phrases have more of a specific use. As seen in the examples, the poets of that period used a great amount of phraseological synonyms. There are phrases from the Oguz and Kipchak languages, as well as phraseological synonyms borrowed from the Arabic and Farsi languages. For instance, G. Utyz Imani included phraseological units with the words әл (Oguz) and кул (Kipchak) in his works: әлгә алу, әлигә төшү, әленнән килү (әленнән килмәү), әлдән китү, әлен багълау, әлдән госса чигү, кулыннан эш килү, кул күтәрү, кулга ирек кую.
The phrase, used in these sources in one of the most interesting ways, is баш ору. The Modern Tatar language offers several meanings for this phrase: 1) to hit one's head; 2) to bow down, to bow one's head; 3) to beg; 4) to lean, to rest one's head on something [ It has been long believed that the tradition rooted in the phrase баш ору was borrowed by East Slavs from the Turks and the phrase itself is a calque from Turkic into Russian [Kulmamatov, p. 109]. Aссording to E. A. Blinova who studied the etymology of these phrases, "this adage was firstly used in its direct meaning that means being conscious of guilt people took off their hats (bowed low) and after adoption of Christianity they bowed low praying to God [Blinova, p.122] The modern phrase йөз чыту (wincing, frowning) can be often found in the works by Muhammadyar and Gabderahim Utyz Imani: Самит итеб өнәмәде һич сүзе, Күңлүнә агыр алыб, чытмады йөзе. He did not like the words but he stayed calm, He was aggrieved but he did not wince [Nury sodur, p. 59]; Хәкарәт йитде дип йөз чытмадилар. In return to scorn he did not frown [Gabderәkhim Utyz Imәni, p. 75]. The verb чат-is also found in the historical written texts of the Golden Horde where it has the meaning 'lay the blame, tell lies, frown. We can also find the phrase каш чату (bend the brows) in the poem "Khosrow and Shirin" [Fazylov, p. 510 In summation, in ancient Tatar fiction the use of phraseological units is paid great attention to. They take a good deal of poems in volume. The majorityof them are commonly used phraseological units. Some phraseologisms can be found only in the works of particular authors. Though we cannot tell for sure that they were coined by the authors themselves, we must admit that they were used exclusively by them. Phraseological units enable writers to express their opinion in a witty and figurative way. The large number of phraseological units and their successful use by the authors prove that they belong to those figures of speech that were actively used in forming the language canvas as early as in ancient times. Язма истәлекләрдә халыкның тарихи үсешенең билгеле бер этабындагы тел торышы теркәлә. XVI-XVIII гасыр кулъязма мираста да татар әдәби теленең фонетик, морфологик һәм лексик, фразеологик үзенчәлекләре турында мәгълүмат туплана. Аларда урын алган бай фразеологик материал бүгенге көн галимнәрендә зур кызыксыну уята. Мәкалә XVI-XVIII гасыр иске татар язма әдәби телендәге фразеологик берәмлекләрне барлауга, аларның кулланылыш үзенчәлекләрен тикшерүгә багышлана.
Фразеологик берәмлекләр -тел фондының буыннан буынга үзгәрешсез тапшырыла торган борынгы катламы һәм аларның барлыкка килүе, аларның семантикасы хәзерге фразеологиядә һәм семасиологиядә актуаль мәсьәләләрнең берсе санала. XVI-XVIII гасыр иске татар язма чыганакларыннан җыелган конкрет мисалларда бу чорлардагы татар язучыларының әсәрләрендә фразеологик берәмлекләрне актив файдалануы ачыклана. Шагыйрьләр фразеологик берәмлекләрне семантик мөмкинлекләрен нечкә тоемлап кулланалар. Төрле чыганаклардагы фразеологик берәмлекләр вакытлар узу белән төзелешләре, яки мәгънәләре, яки кулланылышлары ягыннан үзгәрешсез калалар һәм дә форма, шулай ук эчтәлек ягыннан төрле үзгәрешләргә тартылалар.
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Фразеология фәненең үсешенә француз лингвисты Ш. Балли фикерләре зур йогынты ясый, ул беренче тапкыр тотрыклы сүзләр һәм аларны классификацияләү нигезләре билге-ләрен формалаштыра һәм «стилистиканың бәйле сүзтезмәләрне өйрәнүче бүлеге»нең исеме итеп, фразеология терминын кертә [Телия, 1996, б. 12] . Татар фәнендә фразеология теориясе, фразеологик берәмлекләр барлыкка килү һәм үсү юллары юнәлешендәге махсус тикшеренүләр шактый. Фразеологик берәмлек-ләр Г.Х. Ахунҗанов (1972), Г.Х. Әхәтов (1979, 1982) , Л.К. Бәйрәмова (1990, 2001) , Л. Җәләй, Н.Б. Борһанова, Л.Т. Мәхмүтова (1957, 1959) , Р.А. Йосыпов (2000, 2007) , С.Ш. Поварисов (1982), Ш.А. Рамазанов (1954), Ф.С. Сафиул-лина (1979, 1999, 2001 ), В.Х. Хаков (1999) кебек галимнәрнең хезмәтләрендә төрле яклап тикшерелә. Соңгы елларда фразеологизмнар лингвокультурологик яссылыктагы тикшеренү-ләрнең объекты булды. Татар тел белемендә дә әлеге юнәлештә Р.Р.Җамалетдинов һәм аның укучыларының хезмәтләре [Замалетдинов, 2004] XV-XVIII гасыр поэзиясендә, хәзерге татар телендә кебек үк, кеше әгъзаларын белдерә торган кайбер атамалардан (авыз/агыз, баш, тел, кул, аяк, күз, колак, йөз) ясалган фразеологизмнар күп, хайваннарны, хайван, кош-корт гәүдәсенең кайбер өлешләрен (койрык, канат һ.б.), көнкүреш предметларын, каралты-кура һәм аларның төрле кисәкләрен, үсемлекләрне һәм аларның өлешләрен, табигать күренешләрен, кыйммәтле ташларны, кием-салым, ашамлыкларны һ.б. белдерә торган сүзләр ярдәмендә төзелгәннәре дә очрый. Алар арасында соматик компонентлы фразеологизмнар зур күпчелекне тәшкил итә: Баш башдин чыгару ῾ваз кичү' [Нуры содур, б.
охарактеризовать уровень развития конкретного народа на том или ином этапе. В рукописном наследии XVI-XVIII веков сконцентрирована информация о фонетических, морфологических, лексических и фразеологических особенностях татарского литературного языка. Содержащийся в них богатый фразеологический материал вызывает большой интерес у современных исследователей. Статья посвящена исследованию фразеологических единиц в старотатарском литературном языке XVI-XVIII веков, изучению особенностей их использования. Фразеологические единицы принадлежат к древнему слою языка, передаваемому в неизменном виде из поколения в поколение, изучение их происхождения, семантического потенциала является одним из актуальных проблем современной фразеологии и семасиологии. Отобранный из татарских письменных источников XVI-XVIII вв. языковой материал свидетельствует об активном использовании татарскими писателями в своих произведениях фразеологических единиц. Поэты очень тонко реагируют на семантический потенциал фразеологических единиц. Фразеологизмы в процессе своего бытования остаются статичными как в содежательном и структурном планах, так и в функциональном отношении.
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